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ABSTRAKT
Mungesa e trajtimit specifik të shkollave/ hapësirave të mësimit për fëmijë ka efekt në krijimin e
personalitetit dhe zhvillimin e fëmijës. Mos krijimi i hapësirave adekuate po ashtu rezulton në
procesin mësimore dhe probleme tjera.
Shumë shkolla janë ndërtuar pa analizuar funksionin apo edhe ndjenjën e të qenurit brenda
objektit, zhdukja e korridoreve dhe krijimi i hapësirave të shfrytëzueshme dhe të përbashkëta
është një ndër pikat të cilat duhet analizuar.
Ndriçimi natyral dhe i mjaftueshëm është gjithashtu një ndër pikat kyçe, mos diellosja apo
ndriçimi i pa mjaftueshëm është në dëm të fëmijës, ku rezulton me sëmundje të ndryshme, në
këtë pik hynë edhe ventilimi natyral i cili gjithashtu është një faktor i rëndësishëm.
Projektimi i shkollës kryesisht bazohet në krijimin e hapësirave ekologjike me ndriçim natyral,
ventilim natyral dhe krijimi i hapësirave të përbashkëta si nyje të ndërveprimit social dhe
edukativ.
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FJALORTHI I TERMEVE
Analogjitë - termi analogji që do të thotë proporcional apo i ngjashëm
Kompozicioni arkitektural - përfshirë vendosjen e elementeve në një tërësi në atë
mënyrë që secili përfundon në vendin e duhur për të sendërtuar një tërësi të përbashkët
Konfigurimi arkitektural – ka të bëjë me mënyrën e shfrytëzimit të hapësirave dhe
qarkullimit apo komunikimit.
Ekspresion i ndërtimit – shprehje e ndërtimit
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TEMATIKË E BAZUAR NE KËRKESËN E KOMUNËS SË PRISHTINËS
Lokacioni: Lagja Sofali, Prishtinë
Etazhiteti - Objekti i shkollës duhet të jetë në tri nivele, etazhiteti P+2
Kufiri me parcelën fqinje - Objekti duhet të jetë i larguar nga parcelat fqinje minimum 2.5 nga
kufiri me to.
Dhomat e mësimit - Objekti duhet të ketë 20 dhoma mësimi me madhësi standard dhe numër të
nxënësve sipas normave, me të gjitha kthinat përcjellëse. Të parashihen hapësira për parashkollor
( 2 Klasë).
Krasët tjera - Gjithashtu objekti duhet të ketë edhe kabinetet të cilat janë: Kabineti i Biologjisë,
i Kimisë, i Fizikës dhe i Muzikës.
Hapësira për Administratë - Administrata duhet të posedoj një sall për mbledhje, sallën për
Arsimtar, zyrën e Drejtorit, zyrën e zëvendës-Drejtorit, zyrën e sekretarit dhe nyje sanitare.
Kthinat teknike - Objekti duhet të ketë kthinat për teknike për ujë, rrymë dhe ngrohje, dhe
gjithashtu edhe kthinën për mjekun.
Metrat katror për nxënës - Për çdo nxënës të grupmoshës nga 6-10 vjeç min 1.4 m²
Për çdo nxënës të grupmoshës 10-14 vjeç min 1.5 m²
Lartësia minimale - Lartësia minimale e klasës duhet të jetë 2.8 m
Orientimi i dhomave të mësimit - Orientimi i dhomave duhet të jetë në juglindje
Gjerësia e krahut të shkallëve dhe lartësia e parapetit te dritareve - Gjerësia e krahut të shkallëve 120-140 cm.
- Lartësia e parapetit të dritareve deri në 10 vjeç 85cm, kurse mbi 10 vjeç 110cm.
Ndarja e Krasëve - Niveli parafillorë, Klasa 0/ gjithsej 2 klasë me 36 nxënës, 47 m² për klasë,
Niveli fillore, Klasa 1-5/gjithsej 10 klasë me 36 nxënës, 50.4 m² për klasë,
Niveli i Mesëm i Ulët, Klasa 6-9/gjithsej 8 Klasë me 36 nxënës, 54m² për klasë.

G

HYRJE
Tema shtjellon trajtimin e shkollës si ndërtim arkitektonik me karakteristikat të arkitekturës
moderne dhe tek e cila kemi gjithë përfshirje të analizave dhe ku arrihet të paraqitet një
arkitekturë me vlera të saj ekspresive të cilat burojnë kryesisht nga analizat e hapësirave, trajta e
lokacionit, dhe faktorët ekologjik te kontekstit. Organizimi i kthinave të ndryshme është rezultat
i hulumtimeve të bëra se si një shkollë duhet të projektohet duke pasur parasysh faktor të
ndryshëm relevant.
Ventilimi natyral, ndriçimi natyral dhe i mjaftueshëm, ndarja e hapësirave të zhurmëshumë si
bufeja, kabinetet e muzikës hapësirat e hyrjes e tjerë dhe hapësirave të qeta si biblioteka, klasat e
mësimit e tjerë, kanë ndikuar gjithashtu në formësimin e objektit dhe shfaqjes së një arkitekture
kompakte me të gjitha analizat e nevojshme për krijimin e hapësira të përshtatshme për fëmijët
nga klasat parashkollorë deri në kalesën e nëntë.
Trajta e lokacionit the topografia tejet e pjerrët e tij, ka ndikuar gjithashtu në formësimin e
objektit dhe shpërndarjen e hapësirave në nivele të ndryshme si një reagim i fuqishëm i
arkitekturës ndaj vendit, ku si rezultat janë shfaqur konstelacione te reja formale, hapësinore dhe
ekspresive.
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HISTORIKU
Nga të gjitha projektet që një arkitekt mund të kërkohet për të hartuar, asnjeri nuk mund të jetë
më interesante dhe sfiduese se Shkolla - të cilat si më të rëndësishme ne të gjitha veprimtarite
njerëzore, edukimi dhe zhvillimi i fëmijëve tanë dhe suksesi i edukimit varet aq shumë në
cilësinë e marrëdhënies nxënës - mësues. Kjo pastaj kërkon një arkitekt i cili është i ndjeshëm
ndaj marrëdhënieve njerëzore dhe i vetëdijshëm se si të promovoj dhe të nxisë ato përmes
mjedisit të ndërtuar. Mark Dudak ka studiuar mjedisin e fëmijëve për shumë vite me radhë. Ai na
ka treguar se sa i rëndësishëm është mjedisi, dhe veçanërisht mjediset arkitektonike, që fëmija të
zhvillohet. Ne jemi ende të rrethuar nga shkollat që i përkasin ideologjive të më shumë se një
shekulli më parë, kur bota dhe kuptimi ynë i arsimit ishte krejt ndryshe. Ne shohim dallimet sot
me objektet shkollore të ndërtuara në shekullin e kaluar. Ne jemi me fat që të kemi burime të
mirë-dokumentuara për të ndihmuar ta kuptojnë këtë evolucion, si ndërtesat shkollore
trajtoheshin prej kohësh me kujdes nga studiuesit. Çfarë vijon është një histori e shkurtër e
shekullit të kaluar dhe projektimit të shkollës, duke u përqendruar veçanërisht në sistemet që e
bëri shkollat tona të jetueshme dhe të favorshëm për mësim: ndriçim, ngrohje, ftohje, ventilim,
dhe akustikë. Historia e ndërtimit të shkollës është një nga kujdes hulumtim, standardizimit dhe
projektim, llogaritur marrëdhëniet midis vizioneve pedagogjike dhe hapësirë për fëmijët, ajo
është në pikëpamjen time një çelësi për të kuptuar shkollën më mirë apo arkitekturën për
parashkollor, dhe është një ide kryesore që shtrihet në zemra e këtij publikimi. Përderisa ne duam
dhe duhet ndërtesa të cilat i përgjigjen kërkesave të menjëhershme e shoqërisë bashkëkohore,
shkollat që ndërtojmë tani janë edhe për një të ardhme e cila është e vështirë të parashikohet,
objektet shkollore kanë nevojë për një vizon te ri ( imagjinatën, perceptimin, frymëzimin, risi
dhe kreativitetin ) arsimi dhe arkitekturë të hyjnë në një marrëdhënie ku, në qoftë se çdo gjë
shkon sipas planit, të dy dimensionet rrjedhin së bashku në një formulë simbioze për të krijuar
një kompleks. Shkolla ka qenë gjithmonë e shqetësuar me ide radikale edukative të vendosura në
mjedise të reja dhe stimuluese. Ajo duhej të jetë radikal, sepse që nga fillimi i shekullit të 20 ka
qenë një sistem i edukimit masiv, dhe atë vazhdimisht. Ndjenjat si dhe atmosfera që krijohet në
kushte të përshtatshme për nxënësit mund të dallojë nga shkollat e vjetra me të rejat.
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Arkitektura për shkollimin e fëmijëve të vegjël të moshës 5 ose 6 në 11 vjet ka qenë një tip i
veçantë ndërtesë për më shumë se një shekull. Arkitektura e hershme për fëmijët parashkollor të
moshës 0 deri në 5 ose 6 vjet ka qenë më pak të dallueshme. Së pari, ka ndërtesa të reja ku
prioritetet e projektimit fokusohen në një dhomë me orar të kodifikuar në mënyrë rigoroze.
Dizajni i mirë dhe i mprehtë me të vërtetë e bën një dallim për fëmijët në çdo moshë, por në
veçanti për ata në rritje në fund të shkollës fillore dhe ardhjen e shkollës së mesme, ajo është
themelore. Kur diskutohet arkitektura e viteve te me hershme, kultura e saj dhe zhvillimi
historik, duhet të përmendim qendrat komunale për të mitur dhe shkollat e para e Reggio Emilia
në pjesën veriore të Italisë. Reggio është e njohur gjerësisht si sistemi më i mirë në botë Reggio
pranon se hapësirat për fëmijët janë një pjesë themelore e kompleksit. Arkitektura e shkollave në
vitet e më hershme, komunikimi i të cilës ishte përmes korridoreve ndërsa klasat ishin të mëdha
në vartësi të vend ndodhjes. Fëmijët përveç dhomës së mësimit gjatë stinëve të ngrohta mund të
luanin edhe jashtë në natyra, gjithashtu shkollat vite më vonë me zhvillimin e tyre posedonin
edhe kabinete për lëndët e ndryshme, salla sportive etj.

Sistemet arsimore
Në Gjermani, si në shumicën e sistemeve evropiane, struktura e arsimit është e ndarë në disa
nivele: nivel parësor, mosha 6-10 vjet, niveli i mesëm 1, të moshës 11-15 vjet dhe niveli i mesëm
2, të moshës 16 -18 vjet. Në disa shtete të Gjermanisë, shkolla e plotë e mesme mbetet tipi
themelor, edhe pse është nën kritikën e konsiderueshme të ri-vlerësim. Pas mosha e 10 (në disa
shtete Pas 12), sistemi është përgjithësisht i ndarë në mes të shkollave akademike, gjimnazet, dhe
shkollat me një fokus më profesional, i Hauptschulen (deri në klasën 9) dhe Realschulen (deri në
klasën 10).
Fig.1. Shkolla e parë çerdhe Margaret Mcmillian,
Deptford,South London, 1923. Oborri i shkollës gjatë pushimit

Fig.2.
Plan tipik shkollë Robson, Hackney, East London 1911
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Tipologjitë e shkollave
Në Angli departamenti për arsimin dhe aftësim / edukim luan rol strategjik dhe në masë të
konsiderueshme përcaktimin e madhësisë, paraqitjen dhe organizimin e shkollave të reja. P.sh
ajo prodhon Bulding Bulentet, të cilat ndalojnë shume fusha të agjendës së projektimit. Udhëzim
i ngjashëm është promovuar edhe për sistemet e tjera kombëtare në Evropë dhe SHBA shumica e
të cilave është zhvilluar në një përpjekje për ti ruajtur standardet kritike dhe në mënyrë të
kontrolluar shpenzimet, p.sh një sip. prej 1.8 deri ne 2.2 metra katror për nxënës është një
standard për shkollat ndërsa 2.5 deri ne 3.5 metra katror është zakonisht e objekteve të viteve të
hershme, sepse standardet e tilla lidhin drejtpërdrejt buxhetin e parashikuar dhe nëse një
projektues dëshiron të zmadhoj hapësirën ai duhet të jetë në gjendje të përballoj për te bërë atë në
mënyrë që mos ta kaloj buxhetin e caktuar.

Fig.4.
Imazhet e klasave: Mësimi Gjeografi në Alma School, Londër,1908 dhe mësim arti në King Alfred School, Londër, 2002

Kur të hartonin një ndërtesë si thelb komplekse si një shkollë të re. Pra, ndërsa ajo është e
dobishme për të diskutuar planin llojet, kjo mund të bëhet e djallëzuar dhe në situata të caktuara
konfuze. Megjithatë është e dobishme që të jetë i vetëdijshëm në kriteret kryesore të projektimit
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hapësinor dhe për të diskutuar mundësitë kryesore të projektimit të cilat do të kontribuojnë drejt
një Mjedisi i suksesshëm dhe të veçantë i të mësuarit. Ndërtesa moderne shkollore mbulojnë një
spektër të gjerë të Layouts, disa me forma të
lirë dhe të hapur-plan, të ngjashme në zyrë
moderne, me një marrëveshje kryesisht të
planit të hapur.
Megjithatë, shumica tradicionale kanë të
mbyllur struktura qelizore, me hapësirën
Fig.5.
Një shkollë plan kampus ka ndërtesa individuale të vendosura
brenda një peizazh; Qarkullimi më është jashtë. Akademia River
pendë, Yuba City,California, Arkitekturë për Arsim - A4E 2005

bazë të mësimdhënies në klasë, duke ofruar
mësime për grupimet në mes të 14 dhe 30
nxënës. Klasa do të jetë ose një dhomë
standarde për mësimdhënie të përgjithshme,
duke vepruar si një të sigurt në klasë mund
të jetë lidhur subjekti, me fusha të ndryshme
të

ndërtesës,

për

zonat

e

dedikuara

nënshtrohen shkencat humane të tilla si,
artet dhe dizajn, shkencë dhe teknologji,
sport dhe dramë. Shkolla do të duhet të ketë
objekte të stafit, për studim dhe relaksim;
Fig.6.
Plani poligonale përqëndruar rreth një sallë të përbashkët. Shkolla
dytësore Auf dem Schafersfeld, Lorch, Gjermania, Gunter

Këto dhoma zakonisht do të grupohen së
bashku dhe jashtë caqeve për studentët, për

Behnisch 1973

të promovuar një shpirt kolegjial dhe
ndoshta të japë mësuesve ndonjë afat nga ·
fytyra shkumës. " Përveç kësaj nuk do të jetë
gjithë shkolla ngrënie / kafene dhe zonat
freskuese, e cila do të ofrojë një shërbim të
plotë furnizim ushqimi. Shkolla do të
përbëjnë një hyrje kryesore ose zonën e
Fig.7.
Blloqe Klasë përreth një hapësirë qendrore.
NCErum Amtsgymnasium, Kopenhagen,

pritjes, një sallë kryesore për kuvendet (edhe
pse

kjo

mund

të

Dall & Lindhardtsen, 2004
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jetë e dyfishtë si një sport, dramë ose dhomë ngrënie), një bibliotekë dhe të sigurt, zonat
higjienike tualet dhe banje për përdorimin e nxënësve dhe Stafi, pozicionuar në mënyrë
strategjike në të gjithë ndërtesën. Këto dhoma do të jetë orari bazë të akomodimit, dhe arkitektët
do të sjellë planifikimin e tyre me aftësi të mbajnë dhe organizojnë orarin në formën më efikase
dhe esencalisht i kënaqshëm. Në Buletinin e qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar Building 95,
lloje të përgjithshme plan janë propozuar për Shkollat të mesëm dhe fillor. Në realitet këto kanë
pak të thonë në lidhje me gjuhën e pasur të arkitekturës, por ata trajtojnë dizajn shkollës si një
diagram pak më të thjeshtë dy-dimensionale. Megjithatë, ata ndihmojnë për të racionalizuar
qasjet e ndryshme strategjike në një sistematik mënyrë, e cila është e lehtë për të komunikuar në
një fazë të hershme të projektimit. Në këtë drejtim ata kanë vlerë Brenda korniza e një diskutimi
më të gjerë konceptuale me përdoruesit përfundimtarë, prindërit dhe guvernatorëve të shkollës,
kur konsultimi gjatë fazave të zhvillimit të projektimit. Në kushtet e shkollave të mesme, tri lloje
të planit mund të dallohen. Së pari, plani rrugë, së dyti, plani kampus dhe pavijonet së treti, të
lidhura. E 'Plani rrugë' është i bazuar në një vëllim kryesore lineare, të cilat mund të jenë dy ose
tre kate të lartë dhe të mbuluar me një çati tejdukshëm. Rruga kryesore mund të ketë degë rrugët,
ose në mënyrë që të zgjerojë metaforën, atë që mund të përshkruhet si "korsi" që të kandidojë në
kënde të djathtë nga rruga kryesore. Rruga ofron një fokus për komunitetin shkollor në tërësi dhe
vepron si një Zona e brendshme rekreative, me kafene dhe dyqane të rrjedhshëm brenda. Ndërsa
kujton qendër tregtare.
Ky koncept mund të përdoret për të zhvilluar një ndërtesë ekonomik tre ose katër-katëshe e cila
do të jetë e lehtë për të përshtatur dhe shtrihen në një datë të mëvonshme. Plani i ashtuquajturi
kampus miraton gjuhën e universitetit periferike, me ndërtesa të veçanta vendosur brenda një
peizazh të gjelbër, me qarkullim kryesisht jashtë në ajër të pastër. Shkolla është parë si një seri
gjysmë-autonom të ndërtesave, të cilat mund të dedikuar për fusha të veçanta lëndore. Në teori
çdo bllok mund të jenë të ndryshme në mënyrë që një shkallë të ndryshme të bëhet pjesë e gjuhës
arkitektonike. Çdo ndërtesë mund të veprojë si një vit individual ose bazë shtëpi, dhe një ose më
shumë mund të jetë e hapur jashtë orëve të mësimit, të tilla si një ndërtesë sportive për përdorim
të komunitetit. Pala tjeter është se zona të ndryshme mund të jenë larg njëri-tjetrit. Ajo mund të
të marrë kohë për të marrë rreth, një problem kur nxënësit të ndryshojnë mësimet. Gjithashtu ajo
mund të jetë më i përshtatshëm për klimat, për arsye të dukshme. Sa
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i përket tipologjitë e shkollave fillore janë të shqetësuar, Buletini Ndërtesa 95 së pari
identifikon një plan të thellë të formuar me klasa dhe zonat e burimeve në secilën anë të një
rrugë të qarkullimit, me salla kryesore e pozicionuar qendra.
Plani linear ka klasa në njërën anë të një rruge të qarkullimit me hapësira të mbështetjes nga
ana tjetër anë. Salla e hyrjes janë zakonisht në një fund të drejtuar klasë. Me klasa të gjithë të
orientuara në një drejtim, kjo është një marrëveshje fluide dhe mjedisin efektive. Megjithatë,
ajo do të jetë më pak ekonomike se një marrëveshje me klasa në të dyja anët e hapësirës
qendrore. Kjo është primar i fundit lloji i shkollës dhe është përshkruar si 'plani thellë lineare.
" Këtu bazat klasë janë në dy anët e një qarkullimit / burim zonë. Salla kryesore e hyrjes janë
të vendosura në një ose të dyja anët. Nevoja për racionalizimin e këtij lloji fsheh
kompleksitetin e projektimit për arsimin në shekullin 21. Edhe duke u përpjekur për të
kategorizojnë një shkollë në këtë mënyrë mund të zvogëlojë pasurinë e saj si një organizatë, e
cila është duke iu përgjigjur një grup të veçantë të ndikimeve lokale.
Konfigurimi hapësinor
Fëmijët sot janë të ndryshme, madje edhe 5 vjetarët kanë mendime. Të dy fëmijë të vegjël
dhe fëmijët e mëdha janë në kërkim për kuptimplotë ndryshimet që lejojnë ata që të
shfrytëzojnë më mirë objektet e tyre në një mënyrë që lidh të mësuarit me botën siç është.
Të paktën katër tendencat e reja mund të njihet si kontribues për dizajne të reja shkollore e së
nesërmes. Individualisht, këto trende mund të veprojnë si katalizatorë në rritje në hartimin e
komponentëve të veçanta të programit që përbëjnë shkollat fillore të projektimit tradicionalë,
se bashku ata mund të shihet edhe si komponentë i një transformimi të madh.
Trendët ndahen, megjithatë, janë ne konsideratë vlerat e individit para se të marrë një më
afër shohim se si ata kanë ndikuar së bashku marrëdhëniet hapësinore që janë duke u bërë më
të përhapura në Shkollat e shekullit 21:
• Teknologji kudo
• Hapësirat e integruar break-out dhe dhoma e projektit
• Mjediset e specializuara të mësimit
• Hapësirat multi-funksionale që mbështesin shkollat si qendra të komunitetit

7

Teknologji e gjendur kudo
Teknologjia ka ndryshuar botën. Unë besoj se do të vazhdojë të bëjë kështu në një shkallë
gjithnjë në rritje. Sot 5 - 7 vjeçarët janë të shpejtë në rritje segment i përdoruesve të
kompjuterit. Nëse ju shikoni vetëm disa vjet përpara, tyre vëllezërit e motrat adoleshente
zakonisht kanë pesë deri në gjashtë aplikacionet drejtimin në të njëjtën kohë në kompjuterët e
tyre, qoftë me e-mail ose mesazheve të menjëhershme si metodat e tyre e preferuar e
komunikimit me miqtë. Shkollat sot duhet të jetë më fleksibël se sa tradicionale të dyfishtëngarkuar korridoret e klasave uniforme e së kaluarës.
Hapësirat e integruar break-out dhe dhoma e projektit
Break-out hapësira mund të jenë vende që mbështesin të mësuarit e projektit-bazë, ku
ndërveprimi informal fokusohet në ndërveprimet e grupit kundrejt vetëm individit. Gjithnjë e
më shumë, break-out hapësira janë duke u zhvilluar në Mjedise shkallëzuar që ushqejë dy
nxënësve individualë dhe punë-grup i vogël me një theks mbi punë bashkëpunuese dhe njohja
e nevojës për të akomoduar stile të shumta të mësuarit.

Fig.8.
Shkolla West Haven
fillore, West Haven,
Utah, VCBO Arkitekturë
Plani treguar grupimeve
klasës

Dritaret e brendshme dhe hapje mund të lejojë më tej për hapësira efektive break-out në
nooks dhe crannies e qarkullimit që ishin perceptuar më parë si hapësira të papërdorshme.
Këto hapësira janë bërë Fushat e mesme mësimore duke lejuar një instruktor të mbajë
mbikëqyrjen mbi më shumë se një zonë në një kohë.
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Hapësira shumë-funksionale
Përveç mjedise të specializuara të mësuarit, ka nevojë për hapësira grumbullimin grup që janë
fleksibile dhe të lejojë për shumë lloje të ndryshme të konfigurimin. Të dy madhësitë dhe
proporcionet e dhomës multi-funksionale duhet të akomoduar orendi që mund të rregullohen
lehtë në nga dita në ditë, nëse jo një functionby-funksion bazë. Kjo nuk do të thotë se
hapësirat duhet të mungojnë në karakter; Përkundrazi, këto lloje të Hapësirat kanë nevojë për
· sinjale "se si dhoma duhet dhe mundë të konfigurohet. Së pari duhet të shohim në
dizajnimin si nga brenda jashtë dhe nga jashtë në të, të gjithë për një variantet për
përdoruesin.
• Para së gjithash, studentët. Edhe ky grup i përdoruesve të përbëhet nga nën-grupe të shumta
në fillore shkollë. Dallimi në mes të para-Kopsht dhe Kopshtit (4-5 vjeç), të dytë dhe klasën e
tretë (7-8 vit), dhe djemtë e mëdhenj "në klasat e katërt dhe të pestë (9-10 vjeçare) të gjithë
duhet për t'u konsideruar.
• Administrata dhe fakulteti
• Prindërit
• Komuniteti në përgjithësi. Pas të gjitha, në shumicën e komuniteteve, kjo është në fund të
fundit elektorale që voton për financojë ndërtimin e shkollave.

Fig.10.
Plani Diagrama tregon zonën qendrore të tregimit në PS 106 Edward Everett Hale Biblioteka
School, Brooklyn, New York, Rockëell Arkitekturë
Fig.9.Zona e tregimit. P.S. 106 Edëard Everett Hale School Biblioteka, Brooklyn, Neë York, Rockëell Arkitekturë

Brenda - jashtë
Projektimi nga brenda jashtë, duhet së pari të konsiderojnë studentin. Prona e studentit është,
natyrisht, ne klasë. Klasa duhet të ndjehen më ndryshme se zonat më publike të shkollës. Ajo
duhet të jetë një hapësirë për nxënës. Kjo nuk do të thotë se ajo duhet të ndjehen fëminore,
por më mire në zhvillimit të tyre në nevojë.
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Si studentë matriculate, përdorimi i shkollës duhet të zgjerohet, gjithmonë duke i lejuar ata
për të parë më shumë nga shkollës dhe aktivitetet që ofrojnë nivele të ndryshme të klasës .
Kjo u mundëson nxënësve që të jetë krenar ku ata kanë qenë dhe do të shikojnë përpara për
ku po shkojnë.
1. Diagram e hapësirave break-out në tepërt double-ngarkuar korridori
2. Diagram e hapësirave të integruara break-out
3. Diagram e hapësirave break-out në tepërt të vetme-ngarkuarkorridori

Fig.11.
1. Diagram e hapësirave break-out në tepërt double-ngarkuar korridori
2. Diagram e hapësirave të integruara break-out
3. Diagram e hapësirave break-out në tepërt të vetme-ngarkuarkorridori

Nga Jashtë - Brenda
Kur shikon në dizajn nga jashtë-brenda, duhet të konsiderojnë rend prej publikut në gjysmëpublik në privat. Në kuadër të zonave të ndryshme të shkollës. duhet të ketë diferencim në
mënyrë që mënyra e gjetjes mund të arrihet më lehtë. Zonat publike duhet të ndjehen në
mënyrë të qartë si zona publike. Zonat e studentëve duhet të ndjehen në mënyrë të qartë si
Zonat e studentëve Hapësirat publike në mënyrë tipike përbëhet nga gjimnazit, auditor dhe
lokal. Këto hapësira mund të bashkë vendosur në një grup multi-funksionale, ose në
perimetrin e shkollës ose si një hapësirë qendror e mbledhjes. Në të kundërt, funksionet
publike mund të jenë të vendosura në pikat kyçe rreth perimetrit. Kjo mund të lejojë për të
ndarë off-orë përdorim, të tilla si qasje në një gjimnaz / auditor për përdorim të komunitetit
lokal apo përdorimin e kafeneve apo qendra media për takimet e qytetit publike. Pamje e
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hapësirave të brendshme publike me Komunave, kafene dhe hapësira të performancës.
Crosswinds Arte dhe Shkenca Mesme Shkollë, Woodbury, Minnesota, Cuningham Grupi
Projektimi Akustik
Të akustikë arkitektonike të ndërtesave shkollore dhe dhomat e shkollave nuk merren shpesh
në konsideratë deri vonë në fazën e projektimit. Konsideratat e mëposhtme duhet të ndihmojë
për të shpjeguar se pse kjo ka kuptim për të përfshirë ato në fazën më të hershme të
mundshme, dhe pse dizajn të kujdesshëm akustike është edhe esencial dhe financiarisht i
vlefshëm.
Zonat ofrojnë përvoja të ndryshme akustike. Me përfitim të veçantë për fëmijët, të cilët
marrin përvoja thelbësore akustike në dhomat e shkollës, do të jetë krijimi i vetëdijshëm për
zona të ndryshme duke ofruar një shumëllojshmëri të karakteristikave akustike: Vendet e
heshtjes dhe të përqendruara qetësi (bibliotekë); vende për të ngrënë; vende për të folur
(klasa, salla leksion), duke kënduar dhe bërë muzikë në grupe të vogla (dhoma muzikore);
dhe dhoma për një numër më të madh të dëgjuesve (sallë muzikë).
Megjithatë, si me të rriturit, fëmijët përjetojnë një ndjenjë të mirëqenies në qoftë se
projektimit akustike përshtatet funksionin e dhomës.

Fig.12.Clockwise
Shkolla e muzikës në Auer
Tiroli Jugor, Italia,
Cristina Niederstetten 2005
Dhoma për mësimet e flaut

Fig.13 Shkolla e muzikës në Auer, Tiroli Jugor
Dhoma për mësimet e pianos dhe muzikës së dhomës

Fig.14. Mensë, Shkolla Fillore
Manzoni
Bolzano, Tiroli Jugor, Christina
Niederstetten, 2004
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Historiku dhe rëndësia e ndriçimit ditor
Prania e ditës në ndërtesa arsimore luan një rol të rëndësishëm në procesin e të mësuarit.
Performance e nxënësve matet nga një numër i piketat, në mesin e tyre janë performanca e
nxënësve në teste dhe niveli i mungesave. Në pesë vitet ndërmjet 2000 dhe 2007, më shumë
se 1000 shkolla do të ndërtohet çdo vit në mënyrë që të përmbushin kërkesat e nxënësve në
kopshtin e fëmijëve dhe shkollat fillore në SHBA. Me thirrjet për ruajtjen e energjisë,
përmirësimin e shëndetit të fëmijëve dhe cilësinë e arsimit parametrat e kopshte dhe shkolla,
janë ndërmarrë disa studime të mëdha duke përdorur metoda rigoroze shkencore për të
vlerësuar ndikimin e ditës në mirëqenien dhe arritjet shkollore të nxënësve në të gjitha
nivelet. Një nga studimet e tilla të mëdha 'analizuar rezultatet e testit të më shumë se 21, 000
studentë në tre rrethet shkollore në tre shtete të ndryshme të SHBA, domethënë Kaliforni,
Kolorado dhe Uashington. Rezultatet në vijim ishin marr:
• Nxënësit në klasa me më të përparuar ditës 20% më të shpejtë në testet e matematikës dhe
26% më i shpejtë në testet e leximit
• Klasat me zona më e dritare ishin të lidhur me normën e një 15-23% më të shpejtë të
përmirësimit
• Klasat me lanterna ishin të lidhur me një normë 19-20% më të shpejtë të përmirësimit
• Klasat me dritare në përdorim ishin të lidhur me një përmirësim të 7-8% më të shpejtë në tre
nga e katër rasteve që janë hetuar, kur krahasohet me klasa me dritare jo-që vepron.
Studentët që ndjekin shkollat të ditës duket për të kryer deri në 14% më i mirë se sa ata që
nuk e sipas në një sondazh të madh të 1200 nxënësit e shkollës fillore në Karolinën e Veriut.
Prania e ditës në klasa është vendimtare për ruajtjen e këtij rritemi dhe orën natyrore të trupit.
Çrregullim sezonal emocional dhe depresioni
Një efekt i mundshëm të mungesës së ditës apo mungesës së pranisë së ditës është çrregullim
sezonal emocional. Depresioni, lodhje, nervozizëm dhe mungesa e përqendrimit janë vetëm
disa nga simptomat e shumta që përballen zakonisht ata të cilët vuajnë nga SAD. Simptoma
të ngjashme janë gjetur te fëmijëve e ngujuar në klasë pa dritare për të gjithë ditët në shkollës.
Fëmijët shfaqin shqetësim dhe shumë më tepër nervozizëm në këto klasa.
Studimet kanë treguar se parimet e suksesshme te ndriçimit natyral janë:
• Ndërtesa duhet të jetë e zgjatur përgjatë një boshtit lindje-perëndim. Makinat e ndriçimit
mund të vendoset në anën e veriut ku rrezet e dritës mundë të përhapen dhe në anën jugore,
ku ajo është relativisht e lehtë për të kontrolluar rrezet e diellit në dimër dhe verë.
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• makinave të vendosur të lartë në mur apo dritaret anësore për të optimizuar shpërndarjen e
të ditës dhe për të sjellë dritë më thellë në hapësirë.
• Sjellja e ditës nga dy drejtime të ndryshme zvogëlon shanset e shkëlqim verbues dhe
shpërndarjen e ndriçimit jashtë.
• Përdorni ndriçimit tërthortë për të kontrolluar rrezet e diellit brenda klasës. Rrezet e diellit
direkët brenda një dhomë mund të shkaktojë shkëlqim verbues dhe parehati.
Dritaret anësore
Nivelet e të lehta janë shumë më intensive pranë dritares dhe ulet me shpejtësi si një lëvizje
larg nga dritarja. Lartësia e dritares dikton në një masë të madhe thellësinë efektive e ndriçim
me ditës. Tavan të ulët dhe në klasë të thellë mund të përjetojnë një ndjenjë të zymtë për
shkak të pabarazisë në nivele të lehta në mes të mbrapa e dhomës dhe zona periferike pranë
dritares. Ndriçim efektiv mund të merret për dhomë në thellësinë më shumë se 2 112 herë
lartësinë e dritares mbi aeroplanë. Për shembull, një klasë me një lartësi tavan prej 3.5
metrash dhe lartësi tavolinë prej 0.75 metër, nëse në krye të dritares është 2 metra lartësi mbi
tavolinë. zona që është në mënyrë adekuate ndriçimi është përafërsisht deri në (2 x 2.5 metra)
5 metra të thellë nga muri dritare. Rafte të lehta Kur projektojmë dritare anësore, vëmendje
duhet t'i kushtohet jo për të krijuar zonat e ndriçuara shumë të ndezura pranë dritare dhe ato
të errëta në shpinë. Raftet lehta mund të ofrojnë një zgjidhje të mirë për këtë problem.
Ata janë të dizajnuara të tillë që pjesa clearstory mbi raft dritë kap rrezet e diellit ose të
shpërndahet ditës dhe pasqyron ajo drejt fundit të dhomës larg nga dritarja. Spikatur Pjesa e
raft të lehta, në Rasti i një raft të kombinuar, vepron si një pajisje mbrojtje nga drita dhe
parandalon rrezet e diellit të mos bjerë në Zona e punës menjëherë ngjitur në dritare. Ajo
gjithashtu ulë n shkëlqim verbues dhe minimizon shkëlqimin pranë dritares. Si rezultat,
nivelet më uniformë të lehta, janë arritur në gjithë dhomën.

Fig.15. Nga e majta në të djathtë: Dritarja e ngushtë lejon shpërndarje të ngushtë të ditës me zona efektive ndriçimi
në varësi të lartësinë e dritares. Dritare të mëdha lejon shpërndarjen më të gjerë të ditës, por zona efektive ndriçimi mbetet
një funksion i dritares lartësi. Shpërndarja ditës me dhe pa një ndez
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Qielli i ndritshëm
Qielli i ndritshëm janë një tjetër strategji e top-ndriçim përdoren për shkolla një katesh, të
sjellë ditës nga maja më shume se ana. Vizatimi tregon ndarje rekomanduar midis qiellit
ndriçues si funksion i rritjes së lartësisë të gallustër, ose distanca në mes të fundit të gallustër
dhe nivelit punues, thellësia e gallustër dhe madhësia e hapjes së gallustër ndikon në masë të
madhe efikasitetin e sistemin. Një çati prej xhami e vetme mund të krijojë ndryshim të madhe
në nivele të lehta në mes të zonës nën çati prej xhami dhe pjesa tjetër e dhomës. Madhësia e
hapjes çati prej xhami gjithashtu dikton shpërndarjen ditës. Me shume se një gallustër do të
ndihmojë ditës hyrjen me te madhe brenda hapësirës.

Fig.16. Hapësira te rekomanduara mes qiellit te ndritshëm dhe dhomës. Shpërndarja e ndriçimit në klasë drejtë: gallustër e
vetme mund të krijojnë pabarazitë e mëdha në nivelet e ditës nën çati prej xhami dhe zonat larg nga ajo

Sistemet Sawtooth
Sistemet Sawtooth janë një strategji e shkëlqyer ndriçimi kur shpërndarje uniforme të ditës
është e dëshiruar gjatë një klasë të madhe apo sipërfaqe të punës. Nuk është directionality në
shpërndarjen dritë nën këto sisteme sidomos në ditë të qarta dhe nëse hapja po përballet në
jug.

Fig.17. Shpërndarja e ditës nën një sistem Sawtooth
(1) qiell të qartë, aparaturë përballet me diellin; (2) qiellin mbuluar me re; (3) Clear Sky hapje
dielli kundërta
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Në një ditë mbuluar me re, megjithatë, sistemet Sawtooth të sigurojë një pak më shumë
uniformitetin se në ditët qarta. Në përgjithësi niveli i ditës janë më të larta në drejtim të fund
të dhomës që shikon hapjen.
Kulmi me lanterna
Ashtu si sistem Sawtooth, një lanternë është gjithashtu një strategji e shkëlqyer e ndriçimit
natyror kur shpërndarja uniforme ditës është i dëshiruar gjatë një klasë të madhe apo
sipërfaqe të punës. Lanterna zakonisht e sjell dritën nga lart në dy drejtime të kundërta. Tani e
tutje drejtimi i dritës është minimizuar dhe uniformitetit është maksimalizuar. Lanternat
mund të jetë projektuar për të lejuar diellit në dimër në qoftë se dëshironi dhe të bllokojë atë
në verë, kur nuk dëshironi.

Fig.18. Shpërndarja e lanternave ne çati (1) monitoron me të cilat përballet dielli; (2) monitoron në 45 gradë larg nga dielli;
(3) i mbuluar me re kushte e qielli

Sistemet Anidolic
Sistemet Anidolic mbledhin rrezet e diellit bien mbi një hapje e hyrjes dhe përqendrohen në
një hapje për dalje më të vogël ku marrësi është vendosur. Marrësi është një burim drite ose
një përthyes drite shumë efikas në gjendje për prodhimin rreze përmes përhapjen mirepërcaktuar. Detyrat vizuale ndodhin në shkollat varirojnë nga shumë të vogla për të shumë të
mëdha dhe nga e thjeshtë në kompleks. Atje janë detyra që mund të kërkojnë periudhave të
zgjatura të përqendrimit dhe të tjerët ato shumë të shkurtër.
Hapësirat e jashtme loja mund të kontribuojë në
zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve dhe të mësuarit në
mënyra të rëndësishme. Megjithatë, ndryshimet në shoqëri
gjithnjë e më shumë kanë kufizuar kapacitetin e jashtë për
të kontribuar në përvojën edukative të fëmijëve.
Fig.19. Sistem Anidolic mbledhja e rrezet të diellit dhe shpërndarjen ajo në drejtim të pasme të klasës duke përqendruar pasqyra dhe
shpërndarësit
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Sistem Anidolic mbledhja e rrezet të diellit dhe shpërndarjen ajo në drejtim të pasme të klasës
duke përqendruar pasqyra dhe shpërndarësit

Hapësirat në natyrë dhe Kopshte shkollore
Hapësirat e jashtme të lojës mund të kontribuojë në zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve dhe
të mësuarit në mënyra të rëndësishme. Megjithatë, ndryshimet në shoqëri gjithnjë e më
shumë kanë kufizuar kapacitetin për të kontribuar jashtë në përvoja edukative të fëmijëve.
Shpikësi i kopshtit, Friedrich Froebel, ishte një nga mësuesit e parë për të përdorur
kopshtarisë si pjesë e edukimin e fëmijëve. Fëmijët dhe të rriturit ashtu, kanë harruar për
mrekulli e në rritjes së ushqimit nga një copë toke të vogël të tokës. Getting përfshirë në jo
vetëm kopshtarisë ngjall këtë proces shumë i këndshëm, por nxit mundësi unike të një shkollë
për shembull, në Çikago përdor kopshtin e tyre ligatinore si pjesë e një programi të shkruarit;
duke kombinuar kopshtari, vëzhgimi dhe reflektimi që janë shprehur në një ditar të
përditshme.
Aktivitetet e Kopshti që lidhen me objektivat e mësimit janë gjithashtu të domosdoshme.
Buxheti është gjithashtu e nevojshme për të paguar për fara, tokës, mjetet, ruajtjen dhe
rrethimi
Kopshte shkollore jo vetëm që duhet të përfshijnë fëmijët dhe mësuesit e tyre, për
mirëmbajtje por edhe njerëzit, administratorët, personeli, prindërit dhe fqinjët. Njohuri për
shkurtime të kopshtarisë në të gjitha Fushat e karrierës, kështu mundë të ketë një ekspert në
dorë të cilit mund të ofrojnë informacion të vlefshëm, si dhe entuziazmin. Përfshirja e
shumëfishtë jo vetëm që do të ndihmojë për të ruajtur kopshtin e shkollës gjatë muajve të
verës, por mund të sjellë një ndjenjë të komunitetit të prindërve dhe shkollën si një e tërë.

3. MOS-STUDIMIT I MIRËFILLT I HAPËSIRAVE SHKOLLORE

Fatkeqësisht Kosova trashtë dhe një kohë të gjatë nuk është maur me dizajnimin e shkollave
apo studimin thelbësor të tyre, Dizajni i mirë i mprehtë me të vërtetë e bën një dallim për
fëmijët në çdo moshë, por në veçanti për ata në rritje në fund të shkollës fillore dhe ardhjen e
shkollës së mesme, ajo është themelore. Megjithatë ekziston rregullore të caktuar për
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projektimin e shkollave me norma standard të përpiluara nga Republika e Kosovë, mirëpo
këtu hyjnë faktor shumë të rëndësishëm si: ndriçimi natyral dhe ndriçimi i mjaftueshëm,
ventilimi natyral, hapësira të mjaftueshme, të cilat duhet studiuar me kujdes të veqnat sepse
kemi të bëjmë me fazat fillestare te zhvillimit te njeriut.
Shekuj më parë shkolla në përgjithësi ka qenë radikale, ku nxënësit kanë mësuar mënyrën e të
qëndruarit ndërsa kushtet nuk kanë qenë fare të mira. Kjo mënyrë e të mësuarit dhe ambienti
në të cilin kanë qëndruar fëmijët është shfaqur në shëndetin e tyre si: sëmundja e tuberkulozit,
sëmundje psikikë, të cilat kanë ndodhur si pasoj e ndriçimit të pakët mos ventilimi i
mjaftueshëm e kushtet e tjera të pa përshtatshme.
Tematika e projektimit të shkollës është një ndër më të vështirat që një arkitekt mundë të
projektoj. Faktikisht në ditët e sotme projektimi duhet të jetë sa më shumë i studiuar për arsye
se shekulli 21 ka qenë një kthesë e madhe e cila ka ndikuar në teknologji, për dallim nga
shekujt e tjerë sot teknologjia ka përparuar dhe atë e ke ngado këtu përfshihen edhe shkollat.
Projektimi duhet të jetë i përpikte, duhet të mendojmë edhe për një të ardhme e cila nuk e
dimë se si mundë të jetë.
Ndriçimi i mjaftueshëm dhe natyralë, ventilimi natyralë, hapësira të mjaftueshme dhe
komode, analizimi i renditjes së klasave nga një deri në klasën e nënta, ndarja e hapurave të
zhurmëshume si kaliset e muzikës, bufeja pasja e hyrjes, dhe hapësirave të qeta si klasat e
mësimit, të gjitha këto faktor duhet të analizohen mirë edhe të studiohen për të krijuar
hapësira dhe një arkitekturë të përshtatshme dhe një zgjedhe e cila do të jetë e përshtatshme
edhe për gjenerata tjera në të ardhmen.

4. METODOLOGJIA
4.1 Analizimi i faktorëve të ndryshëm në shkolla
Shumë faktorë ndikojnë në projektimin e shkollës në aspektin ekologjik shkolla duhet të ketë
ndriçimin natyral, ventilim natyral dhe te mjaftueshëm, organizmi i kthinave në përsosmëri
krijimi i hapësirave të ndryshme dhe ndarja e tyre sipas nevojave.
Faktor tjetër i rëndësishëm është etnografia e lokacionit e cila eshë në një pjerrtësi të madhe
që rezulton ne formësimin e objektit dhe shpërndarjes së kthinave.
Lokacioni është i përzgjedhur nga komuna e Prishtinës në bazë të një konkursi për projektim
me kërkesa të posaçme dhe me një numër prej 760 nxënësish në lagjen Sofali të komunës së
Prishtinës.
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4.2 Hapësirat shumë- funksionale
Përveç mjedise të specializuara të mësuarit, ka nevojë për hapësira grumbullimin grup që janë
fleksibilitet dhe të lejojë për shumë lloje të ndryshme të konfigurimin. Të dy madhësitë dhe
proporcionet e dhomës multi-funksionale duhet të akomoduar orendi që mund të rregullohen
lehtë në nga dita në ditë, nëse jo një functionby-funksion bazë. Kjo nuk do të thotë se
hapësirat duhet të mungojnë në karakter; Përkundrazi, këto lloje të Hapësirat kanë nevojë për
· sinjale "se si dhoma duhet dhe mundë të konfigurohet.
Së pari duhet të shohim në dizajnimin si nga brenda jashtë dhe nga jashtë në të, të gjithë për
një variantet për përdoruesin.
Prona e studentit është, natyrisht, ne klasë. Klasa duhet të ndjehen më ndryshme se zonat më
publike të shkollës. Ajo duhet të jetë një hapësirë për nxënës. Kjo nuk do të thotë se ajo duhet
të ndjehen fëminore, por më mire në zhvillimit të tyre në nevojë.
Zonat publike duhet të ndjehen në mënyrë të qartë si zona publike. Zonat e studentëve duhet
të ndjehen në mënyrë të qartë si Zonat e studentëve Hapësirat publike në mënyrë tipike
përbëhet nga gjimnazit, auditor dhe lokal. Këto hapësira mund të bashkë vendosur në një
grup multi-funksionale, ose në perimetrin e shkollës ose si një hapësirë qendror e mbledhjes.
Në të kundërt, funksionet publike mund të jenë të vendosura në pikat kyçe rreth perimetrit.
4.3 Break-out hapësira
Break-out hapësira mund të jenë vende që mbështesin të mësuarit e projektit-bazë, ku
ndërveprimi informal fokusohet në ndërveprimet e grupit kundrejt vetëm individit. Gjithnjë e
më shumë, break-out hapësira janë duke u zhvilluar në Mjedise shkallëzuar që ushqejë dy
nxënësve individualë dhe punë-grup i vogël me një theks mbi punë bashkëpunuese dhe njohja
e nevojës për të akomoduar stile të shumta të mësuarit. Dritaret e brendshme dhe hapje mund
të lejojë më tej për hapësira efektive break-out në nooks dhe crannies e qarkullimit që ishin
perceptuar më parë si hapësira të papërdorshme. Këto hapësira janë bërë Fushat e mesme
mësimore duke lejuar një instruktor të mbajë mbikëqyrjen mbi më shumë se një zonë në një
kohë
4.4 Ndriçimi dhe ventilimi
Prania e ditës në ndërtesa arsimore luan një rol të rëndësishëm në procesin e të mësuarit.
Performance e nxënësve matet nga një numër i piketat, në mesin e tyre janë performanca e
nxënësve në teste dhe niveli i mungesave. Në pesë vitet ndërmjet 2000 dhe 2007, më shumë
se 1000 shkolla do të ndërtohet çdo vit në mënyrë që të përmbushin kërkesat e nxënësve në
kopshtin e fëmijëve dhe shkollat fillore në SHBA. Një efekt i mundshëm të mungesës së ditës
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apo mungesës së pranisë së ditës është çrregullim sezonal emocional. Depresioni, lodhje,
nervozizëm dhe mungesa e përqendrimit janë vetëm disa nga simptomat e shumta që
përballen zakonisht ata të cilët vuajnë nga SAD. Simptoma të ngjashme janë gjetur te
fëmijëve e ngujuar në klasë pa dritare për të gjithë ditët në shkollës. Fëmijët shfaqin
shqetësim dhe shumë më tepër nervozizëm në këto klasa.
Studimet kanë treguar se parimet e suksesshme te ndriçimit natyral janë:
• Ndërtesa duhet të jetë e zgjatur përgjatë një boshtit lindje-perëndim. Makinat e ndriçimit
mund të vendoset në anën e veriut ku rrezet e dritës mundë të përhapen dhe në anën jugore,
ku ajo është relativisht e lehtë për të kontrolluar rrezet e diellit në dimër dhe verë.
• makinave të vendosur të lartë në mur apo dritaret anësore për të optimizuar shpërndarjen e
të ditës dhe për të sjellë dritë më thellë në hapësirë.
• Sjellja e ditës nga dy drejtime të ndryshme zvogëlon shanset e shkëlqim verbues dhe
shpërndarjen e ndriçimit jashtë.
• Përdorni ndriqimit tërthortë për të kontrolluar rrezet e diellit brenda klasës. Rrezet e diellit
direkët brenda një dhomë mund të shkaktojë shkëlqim verbues dhe parehati.
4.5 Akustika
Të akustikë arkitektonike të ndërtesave shkollore dhe dhomat e shkollave nuk merren shpesh
në konsideratë deri vonë në fazën e projektimit.
Zonat ofrojnë përvoja të ndryshme akustike
Me përfitim të veçantë për fëmijët, të cilët marrin përvoja thelbësore akustike në dhomat e
shkollës, do të jetë krijimi i vetëdijshëm për zona të ndryshme duke ofruar një
shumëllojshmëri të karakteristikave akustike: Vendet e heshtjes dhe të përqendruara qetësi
(bibliotekë); vende për të ngrënë; vende për të folur (klasa, salla leksion), duke kënduar dhe
bërë muzikë në grupe të vogla (dhoma muzikore); dhe dhoma për një numër më të madh të
dëgjuesve (sallë muzikë).
Megjithatë, si me të rriturit, fëmijët përjetojnë një ndjenjë të mirëqenies në qoftë se
projektimit akustike përshtatet funksionin e dhomës.
4.6 UDHËZIMET E PËRGJITHSHME PËR NORMAT DHE STANDARDET E
NDËRTESAVE SHKOLLORE
Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë , bazuar në Ligjin për Arsimin Para universitar në
Republikën e Kosovës, neni 5, pika 7.1 ka hartuar Udhëzuesin për normat dhe standardet për hapësirat
shkollore. Ky udhëzues është hartuar nga Departamenti i Infrastrukturës, gjegjësisht nga nga një ekip i
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profesionistëve që janë pjesë e stafit të këtij departamenti si dhe është mbështetur nga konsulentët
ndërkombëtarë dhe vendorë të projektit IDEP të Bankës Botërore.

LLOJI DHE PLANI I SHKOLLËS
Deri më sot, dhomat mësimore kanë qenë të madhësive të ndryshme, duke filluar nga 24 deri në 40
vende për nxënës, varësisht nga projektuesit dhe financuesit e ndryshëm. Për një standardizim më të
mirë të dhomave mësimore dhe për t’iu përgjigjur më mirë gjendjes aktuale të vendit, është është
paraqitur e nevojshme që shkollat e reja do të përcaktohen si «zona urbane apo zona me dendësi të
lartë të popullsisë» ose «zona rurale apo zona me dendësi të ulët të popullsisë « dhe kjo, për shkak të
madhësive të ndryshme të grupeve të nxënësve apo të klasave të nxënësve (24 në zonat rurale dhe 3036 në zonat urbane), do të ketë ndikim mbi standardet e hapësirës dhe madhësive të dhomave
mësimore që duhet të miratohen nga projektuesit. Ky përcaktim do të bëhet nga MAShT-i përmes
Departamenteve përkatëse, në bazë të popullsisë aktuale dhe të ardhshme të zonës përkatëse që e
mbulon shkolla. Shkolla do të përkufizohet sipas llojit apo nivelit arsimor, pra ai parafillor, fillor,
themelor, i mesëm i ulët apo i mesëm i lartë së bashku me vargun e klasave që duhet të vendosen, siç
përshkruhet më poshtë. Lloji i shkollës dhe vargu i klasave do të zgjidhen nga Departamenti arsimit
në komunë në përputhshmëri me nevojat dhe kërkesat e zonës së mbulueshmërisë së shkollës. Deri
më sot, shumica e shkollave në Kosovë kanë qenë të ndara në tri lloje:
(I) Shkollat e arsimit bazik (themelor) që përfshijnë nivelin para fillor, fillor dhe të mesëm të ulët
(klasa 0 deri 9);
(II) Paralelet e shkollave të arsimit fillor me një numër më të vogël të nxënësve (klasa 1 deri 5), me
ose pa klasa për arsimin para fillor, që në përgjithësi kanë qenë të vendosura në zonat me dendësi të
ulët të popullsisë dhe që i referohen shkollës amë për klasat më të larta të nivelit të mesëm të ulët dhe
(III) Shkollat e arsimit të mesëm të lartë (klasat 10 deri 12).

MADHËSIA E SHKOLLËS Madhësia e shkollës zakonisht përcaktohet nga
(1) numri i nxënësve të regjistruar (numri aktual dhe ai i planifikuar i nxënësve) dhe
(2) metoda e zgjedhur për menaxhimin e hapësirës dhe mësimdhënies
Ekzistojnë dy metoda të menaxhimit të hapësirës dhe të mësimdhënies, varësisht nga mënyra e
shfrytëzimit të klasave të mësimit:
(1) Shfrytëzimi i fiksuar i klasave është kur një klasë nxënësish (grup nxënësish) caktohet në një
dhomë mësimore dhe mësimdhënësit e lëndëve të ndryshme shkojnë nëpër dhomat mësimore për të
dhënë mësim, dhe/apo nxënësit lëvizin nëpër dhomat e specializuara të mësimit, duke lënë dhomën e
tyre të zakonshme të mësimit bosh.
(2) Sistemi rotativ i mësimdhënies ku pas çdo ore mësimore nxënësit lëvizin dhe shkojnë në dhomat
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mësimore të përcaktuara për lëndë të caktuar, si p.sh. për gjeografinë, gjuhën, shkencat etj. Ky sistem
është më ekonomik dhe kërkon më pak dhoma të mësimit.
MADHËSIA DHE KAPACITETI I DHOMAVE MËSIMORE Madhësia dhe sipërfaqja e
dhomave mësimore janë planifikuar në përputhje me
(1) numrin e paraparë të ulëseve të nxënësve (kapacitetet); (2) përmasat dhe llojin e bankave dhe
karrigeve në lidhje me moshën dhe madhësinë e nxënësve;
(3) numrin e rreshtave ballorë dhe numrin e bankave dhe karrigeve në një rresht ballor kur klasa është
e organizuar sipas modelit klasik,
(4) distancën e pranueshme minimale dhe maksimale prej nxënësve deri tek dërrasa e shkrimit, mjetet
vizuale apo ekrani, si dhe këndi i pranueshëm minimal i pamjes;
(5) hapësirën minimale për një qarkullim të lehtë mes bankave dhe karrigeve dhe për një mësimdhënie
të mundshme nga çdo pikë;
(6) largësinë e pranueshme minimale mes nxënësve;
(7) sipërfaqen e mjaftueshme dhe dimensionet që mundë- sojnë vendosjen e orendive në mënyra të
ndryshme në mënyrë që nxënësit të kenë mundësi të punojnë vet, në grupe të vogla ose në tërësi; dhe
(8) kërkesat e veçanta për nxënësit me aftësi të zvogëluara të lëvizjes dhe/ose me nevoja të veçanta
arsimore.

Fig. 20. Madhësia e dhomave mësimore
SIPËRFAQET E SHKOLLAVE Ndërtesat shkollore janë të ndara në tri kategori kryesore, në
mënyrë që të mundësohet llogaritja e sipërfaqes mesatare për nxënës për secilën kategori dhe për të
lehtësuar krahasimin me projektet e tjera të shkollave në Kosovë dhe/apo në shtetet e tjera. Këto tri
kategori kanë të bëjnë me:
• Hapësirat për mësim me hapësirat e tyre përcjellëse të dedikuara për secilin nivel të arsimit;
• Hapësirat për administratë;
• Hapësirat përcjellëse të përbashkëta dhe ato shtesë për shërbime që i caktohen shkollës si tërësi
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NORMAT PËR HAPËSIRA PËR SIPËRFAQET E NDËRTUARA Sipërfaqet e rekomanduara
për zonat e mësimdhënies dhe ato të mbështetjes pedagogjike bazohen në kapacitetet e kërkuara,
dimensionet e orendive, gjerësinë e qarkullimeve të brendshme dhe llojin e aktiviteteve. Sipërfaqet e
hapësirave llogariten në bazë të numrit të shfrytëzuesve dhe llojit të aktivitetit që kryhet në ato
ndërtesa. Sipërfaqet e hapësirave të qarkullimit janë llogaritur si përqindje e sipërfaqeve të hapësirave
të përcaktuara për aktivitete (mes 21 dhe 25%).
HAPËSIRAT E BRENDSHME Vlerësimi i nevojave për hapësira për mësimdhënie dhe mbështetje
edukative vlerësohet në bazë të kurrikulumit, fondit javor të orëve mësimore, përqindjes së
shfrytëzimit dhe kapacitetit të dhomave (shih para. 2.3 mbi planet e akomodimit më poshtë).
Dhomat/zyrat e administratës dhe të shërbimeve përcaktohen sipas numrit të shfrytëzuesve dhe
funksioneve të tyre. Numri i tualeteve dhe hapësirave të tjera sanitare përcaktohet në proporcion me
kapacitetin e përgjithshëm të shkollës (për shembull, për një tualet llogaritet një mesatare prej 30
nxënës)
HAPËSIRAT E JASHTME Hapësirat e jashtme ndahen në tri kategori: • Hapësirat e caktuara për
zona të rekreacionit (fushat e lojës) dhe zona për sport; • Zonat e qarkullimit përfshirë ato për
automjete (rrugët dhe parkingu) dhe për këmbësorë (trotuaret dhe shtigjet); • Zonat e gjelbra dhe ato
të mbjella me drunj, ka- çube, shkurre, si dhe lëndinat. Kërkesa minimale e sipërfaqes së tokës për çdo
lloj të shkollës llogaritet duke shtuar hapësirat e jashtme të nevojshme për sipërfaqet e ndërtuara të
çdo ndërtese.
PLANET E AKOMODIMIT (SPECIFIKIMI I HAPËSIRAVE) SHKOLLAT FILLORE STANDARDE
Programi për 12 lloje shkollash para fillorë dhe fillore standarde është ndërtuar me ndihmën e
tabelave Excel, që paraqesin planet standarde të akomodimit nëpër hapësirat e shkollave me densitet
të ulët apo shkollave në zonat rurale (24 nxënës për klasë), dhe për shkollat më densitet të lartë apo
shkollave në zonat urbane (30-36 nxënës për klasë). Kjo tabelë paraqet për secilin standard listën e
dhomave për kategori, numrin e tyre, hapësirat totale neto dhe bruto si dhe mesataren e hapësirës për
nxënës (aneksi 1-05).
SHKOLLAT E MESME TË ULËTA DHE TË MESME TË LARTA - STANDARDE
Programimi i 12 standardeve të shkollave të mesme të ulëta dhe të larta është bazuar në katër tabelat e
punu ara në Excel të lidhura me njëra-tjetrën, duke filluar nga fondi zyrtar javor i orëve mësimore deri
tek “planet e akomodimit”. Këto tabela janë: (a) Fondi javor i orëve për shkollat publike sipas
niveleve, lëndëve dhe klasave (Vëllimi 1, shtojca 06). Për nivelin e mesëm të lartë, tabela është e
ndarë në katër ngarkesa të ndryshme të punës, një për secilin drejtim. (b) Kurrikulumi dhe oraret
kohore, që mundësojnë llogaritjen e numrit të përgjithshëm të orëve javore sipas lëndës për secilin
nivel dhe madhësi të shkollës; (c) Tabela e planit të akomodimit, që bën shpërndarjen e orëve të
mësimdhënies sipas llojit të sallës dhe numrit të kërkuar të sallave me normën e tyre të shfrytëzimit
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dhe (d) Plani i akomodimit të shkollës dhe tabelat e zonave që për çdo standard japin listën e sallave
sipas kategorive, numrit, sipërfaqeve të përgjithshme neto dhe bruto dhe sipërfaqeve mesatare sipas
nxënësve (Vëllimi 1, shtojcat 07 deri 08).
SHKOLLAT E ARSIMIT BAZIK (THEMELOR) - STANDARDET E NIVELIT PARAFILLOR,
FILLOR DHE MESËM I ULËT
Programimi i 4 standardeve për shkollat bazike edukative është bazuar në planet e akomodimit të
shkollave fillore dhe atyre të mesme të ulëta. Ky programim është përgatitur në një fletë Excel,
(Vëllimi 1 shtojca 7) me shpërndarjen si në vijim: (i) mësimdhënia dhe mbështetja pedagogjike e
ndarë për secilin nga tre nivelet e edukimit dhe (ii) hapësirat e përbashkëta që mund të shfrytëzohen
nga të tre nivelet janë: hapësirat e administratës, kantina, biblioteka, halla e sporteve si dhe hapësirat
tjera përcjellëse teknike (shih paragrafin 1.5.2 më lartë).

FUNKSIONALITETI
Gjatë projektimit të ndërtesës shkollore, duhet të krijohet një bilanc mes cilësisë së funksionimit dhe
efikasitetit të kostos. Ky bilanc mund të arrihet me mjete të ndryshme, siç janë:
(1) Dimensionet racionale të hapësirave:
(2) Zonat e përshtatura të qarkullimit: hapësirat e qarkullimit nuk duhet të kalojnë 25% të sipërfaqes
së dobishme të ndërtuar. Ato duhet të kenë dimensione dhe të përshtaten sipas shfrytëzuesve të
shkollës, ato duhet të jenë funksionale dhe të respektojnë kërkesat për siguri;
(3) Numri optimal i hapësirave: numri i hapësirave fillimisht përcaktohet sipas shfrytëzimit (shihni
paragrafin 2.2 më lartë, në planet e akomodimit). Në shkollat e vogla ku norma e pranueshme nuk
mund të arrihet, në veçanti për hapësirat për më- simdhënie të specializuar, hapësirat për qëllime të
shumëfishta duhet të merren parasysh;
(4) Përshtatshmëri maksimale: hapësirat duhet të projektohen me një përshtatshmëri maksimale, që i
mundëson ato të përshtaten për lëndë dhe ndryshime të ndryshme, në ato raste kur kjo përshtatet me
kërkesat e tyre funksionale;
(5) Grupimi i hapësirave: hapësirat duhet të grupohen në blloqe sipas funksionit dhe ndërlidhjes. Kjo
do të siguronte një identifikim të lehtë të veprimtarive dhe hapësirave të tyre korresponduese, një
komunikim të lehtë mes hapësirave të ndryshme, pa pengesa nëpër zonat e qarkullimit dhe ato të
pritjes, një vëzhgim të lehtë të hapësirave dhe një shfrytëzim optimal të tokës në dispozicion;
(6) Integrimi i nevojave: lokacioni i hapësirave Brenda.

FLEKSIBILITETI
Dizajneri / projektuesi do të duhet të parasheh hapësirë të mjaftueshme për fleksibilitet për t’i
mundësuar (1) personelit të shkollës që të përshtatet me ambientin e shkollës dhe me metodat e
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ndryshme të mësimdhënies; dhe (2) për t’i mundësuar planifikuesve që të adaptohen me ndërtesat për
nevojat e ardhshme të shkollës që korrespondojnë me kurrikulumin e mundshëm dhe programet me
ardhshme.
a) Fleksibiliteti i kërkuar për ndërtesa (dhe orenditë) që mundëson metoda të shumta të mësimdhënies
(shih fig 1-2.8 më poshtë) për klasat e zakonshme (mësimi frontal, puna në grupe të vogla, mësimi në
formë të seminareve etj.) laboratorë dhe salla të specializuara (puna praktike në gjysmë grupe, kurse
demonstrimi në grupe të plota) si dhe hapësirat për qëllime të shumëfishta dhe hallat e sporteve
(mundësia e rigrupimit të disa klasave).
b) llojet e ndarjes së hapësirës që janë dhënë në programin e dizajnit/projektit duhet të projektohen në
struktura të cilat mund të modifikohen lehtë për t›iu përshtatur kërkesave në të ardhmen. Planifikimi
me fleksibilitet është një konsiderim esencial në dizajnin/projektin e shkollave që të akomodojë
evoluimin e vazhdueshëm në mendimin arsimor si dhe teknikat dhe teknologjitë e ndërtimit. I njëjti
do të ndihmojë adaptimit të shkollës me shfrytëzimet e reja përmes ndryshimeve në planifikim dhe
lejon këto ndryshime pa ndonjë kosto të madh.

Fig. 21. Shembull i diagramit funksional te shkollave

DIZAJNI DHE ESTETIKA Rëndësia e dukjes fizike të një shkolle publike nuk duhet të
minimizohet. Një shkollë që është tërheqëse, që i përgjigjet dhe që është në përputhje me dizajnin dhe
kontekstin e rrethinës, ngjallë një ndjenjë të krenarisë dhe pronësisë në mesin e nxënësve,
mësimdhënësve dhe të komunitetit. Gjithashtu, siç ndodhë me shumicën e ndërtesave kulturore,
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shkolla është simbol i njohurisë dhe përparimit të
komunitetit. Andaj, cilësia arkitekturale e
ndërtesave të saj duhet t’i kontribuojë jo vetëm
funksionalitetit të shkollës, por edhe integrimit të
saj në komunitet dhe ndërtimit të saj si simbol
përmes:
(1) Rrënjosjes së një ndjenje të arkitekturës së
mirë tek nxënësit përmes harmonisë dhe
proporcioneve të hapësirave të ndërtuara,
hapësirave të hapura, pamjeve (fasadave);
(2) Krijimit të një mjedisi të këndshëm në shkollë
dhe mundësimit të shfrytëzuesve për të pëlqyer
atë përmes përdorimit të materialeve, ngjyrave
dhe bimëve, cilësisë së zonave të pritjes dhe të
qarkullimit etj.
(3) Mundësimit të një identifikimi të lehtë të
hapësirave të ndryshme përmes grupimit të tyre sipas aktiviteteve të tyre dhe përmes ofrimit të
lidhjeve të lehta mes ndërtesave dhe hapësirave;
(4) Integrimit të vlerave kulturore dhe elementeve specifike të mjedisit të komunitetit ku në këtë
mënyrë do të ngritët ndjenja e përshtatshmërisë dhe krenarisë me shkollë; Hapësirat e brendshme të
shkollës duhet të pasqyrojnë dhe të theksojnë aktivitetet mësimore përmes:
(5) Ofrimit të një mjedisi të brendshëm i cili është vizualisht komod dhe gjallërues;
(6) Sigurimit të dritës së mjaftueshme natyrore dhe përdorimit të ngjyrave që kanë efekt gjallërues apo
zbutës, varësisht nga funksioni i hapësirës;
(7) Sigurimi i shpërndarjes së dritës së diellit në mënyrë të njëtrajtshme në të gjitha klasat e mësimit
dhe shmangies së dritës së fortë të diellit me rreze të drejtpërdrejta brenda klasave të mësimit.
NORMAT TEKNIKE Normat teknike për ndërtimtari, teknikat dhe materialet e ndërtimit ende nuk
janë vendosur në Kosovë dhe profesionistët e sektorit të ndërtimtarisë janë duke u mbështetur në
normat e jashtme, kryesisht në ato të BE-së, të vendeve të OBZHE-së dhe/apo të Shteteve të
Bashkuara.
PARAMETRAT E KOMODITETIT Ekzistojnë tri burime kryesore të mungesës së komoditetit
fizik që trupi mund të përjetojë: temperatura, ndriçimi dhe zëri. Një sasi e cilësdo prej këtyre jashtë
gamës së pranueshme do të shkaktonte mungesë të komoditetit. Qëllimi i projektimit të ndërtesave
është që mjedisi i ndërtesave të arrihet në atë mënyrë që mungesa potenciale e komoditetit të jetë në
nivel të pranueshëm.
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5. KONCEPTUALIZIMI
5.1 Lokacioni për shkollë fillore
Lokacioni i shkollës gjendet të lagjen Sofali te komunës së Prishtinës e cila është përzgjedhur
nga komuna e Prishtinës. Lokacioni karakterizohet me një pjerrësi te madhe e cila ndikon në
formësimin edhe organizimin e hapësirave. Afër tij ndodhen shtëpi te banuara dhe në afërsi
është një Xhami. Lokacioni është i rrethuar me gjelbërim të lartë, i cili ndikon në kontekstin
dhe formësimin e shkollës.

Fig. Lokacioni (Burimi: Google map)
Shkolla fillore tenton të ju përshtatet këtyre koncepteve të pjerrësi dhe gjelbërimit rrethues
përmes shkallëzimit të objektit, ku çdo nivel do të ketë qasje përmes rampave, dhe pamja
gjelbëruese të shfrytëzohet.
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5.2 Gjenerimi i formës
5.2.1 Konteksti dhe analogjitë
Arkitektura fillon me një ide. Projektimi i mire nuk
është vetëm fizikisht interesant por mbrapa tij është
një ide apo koncept themelor.
Zakonisht në qytetet apo lagjet tona ballafaqohemi me
forma ndërtimesh të ndryshme. Pika kryqe e formës
fizike por edhe funksionit është forma e lokacionit.
Zgjidhja e funksionit zakonisht varet se me çfarë
tematike kemi të bëjmë. Në rastin tonë shkolla ka
klasë prej 1 deri në 9, kjo ndikon ne grupimin e
hapësirave mes veti. Klasat parashkollor vendosen në

Fig. 24. Skicë analitike e identifikimit të parametrave formë-gjenerues

katin përdhes për te ju shmangur shkalleve apo rampave për fëmijët e moshës 5 vjeçe.
Ndërlidhja e hapësirave të brendshme dhe të jashtme, hapësirat multifunksionale, kopshtet e
brendshme, atriumet klasat, të gjitha këto gjenerojnë formën e objektit dhe shtjellojnë
problemin se sit ë bëhet lidhja mes tyre.
Koncepti ekologjik në kuptimin e ndriçimit, ventilimit ndikon në zgjedhjen e funksionit.
Grupimi i hapësirave ndërtohet në bazë të funksionit, zakonisht hapësirat më me shume
frekuentim pozicionohen në hyrje, ndërsa hapësirat më të qeta jen në pjesët më pak të
frekuentohem. Duke pasur parasysh zhvillimin dhe historikun e projektimit të shkollave gjate
shekujve të kaluar, faktikisht sot kemi tendencën e hapjes së ambienti krijimi i harpave të
hapura të lidhura me natyrën dhe kryesisht me koncept ekologjik. Zhdukja e korridoreve dhe
krijimi i hapësirave te përbashkëta dhe fleksibiliteti ka qenë një tjetër qasje analitike e cila
shfaq një arkitekturë modern dhe ka për tendenca shfrytëzimin e hapësirave ne të gjitha pjesët
e objektit.
5.2.3 Kompozicioni dhe konfigurim arkitektural
Kompozimi i hapësirave në shkolla ka një rol shumë të madh. Përmes kompozimit të
hapësirave në vendin e tyre përcaktohet edhe mënyra e lëvizjes dhe e qarkullimit. Që
kompozimi të jetë i rregullte dhe të ketë logjik në mënyrë të shfrytëzueshmërisë në shkolla
hapësirat janë vendosur në atë vend ku zonat janë ndarë në atë mënyrë të cilat të mundësojnë
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lëvizje prej një pike apo prej një hapësirë në tjetrën gjer në fund dhe në këtë mënyrë ju
mundësojnë nxënësve, prindërve dhe arsimtarëve lëvizjen rreth hapësirave të dëshirueshme
dhe në asnjë mënyrë futjen e hapësirave ne qoshe ku ato mos të jen të kontrolluar pasi që në
kohët e sotme çdo hapësirë duhet të jetë e kontrolluar për evitimin e problemeve të nxënësve
në moshave të ndryshme. Hyrja mundëson kalimin në pjesën qendrore edhe mesin e të gjitha
hapësirave. Para hyrja ka efektin e mbrojtësit i cili ndalon erat që grumbullohen në atë pjesë,
kjo pjesë gjithashtu është e gjelbëruar i cili faktikisht është një atrium që ka ndreqmi të
mjaftueshëm. Në hollin kryesor janë të vendosura rampat të cilat të dërgojnë në katin ë
sipërm dhe në katin poshtë. Rreth saj janë të vendosura bufeja, tualetet, hyrja për ne
bibliotekë, kthinat teknike dhe parashkollorët. Përmes rampës nxënësit komunikojnë mes
kateve dhe faktikisht aty krijohet një ndriçimi i mjaftueshëm pasi që pjesa e hollit hyrës është
krejtësisht ë hapur dhe e veshur me qelq. Në katin ndër përdheses janë t vendosura amfiteatro
të mëdha të cilat shfrytëzohen për mësim.
Kati i parë përmban klasat 1 deri 5 dhe 6 deri
9, gjithashtu në afërsi ndodhen kabinetet dhe
hyrja në bibliotekë, faktikisht biblioteka ka 3
etazhe: ne përdhes, pas përdhes apo para
katit të parë dhe katin e parë, të gjitha këto
kanë ndriçim nga lartë.
Fig. 25. Skica e organizmit te hapësirave

Përveç hyrjes kryesore ekziston edhe hyrje tjetër në pjesën e Sallës ku komuniteti mund të
futet brenda në rast ndonjë ngjarje apo ndeshje futbolli dhe të ngjiten në tribuna ku njëra an
faktikisht përdoret nga pala kundërshtuese ndërsa ana tjetër ( e cila ka hyrje gjithashtu nga
përdhese apo nga shkolla brenda) përdoret për palën vendase. Pas përfundimit të eventit
shikuesit zbrazen përmes hapjeve në tribuna dhe lëshohen mes rampave poshtë në parkingun
e shkollës apo lartë në objektin e shkollës. Administrata është në katin e dytë dhe ka qasje
mes shkallëve, ashensorit në gjitha nivelet. Bërthama lidhëse mes etazheve e cila gjithashtu
përdoret si evakuese kundër zjarrit është e vendosur në fund të objektit dhe kalon në çdo kate
ku gjithashtu mundëson qarkullimin e nxënësve dhe arsimtarëve nga salla në nivelin zero
gjerë në katin e fundit ku ndodhet administrata.
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Fig. 26. Skica e kompozicionit arkitektural

Ndriçimi
Ndriçimi në shkolla sigurisht që është një prej gjërave primare dhe që duhet kushtuar rëndësi.
Ndriçimi me lantern përveç që ka një rol shume funksional dhe të përshtatshëm ai gjithashtu
ka efekt vizualë ekspresiv.
Tek secila klasë ka sasi të mjaftueshme
të ndriçimit i cili futet nga ana e majte.
Tek disa klase ku nuk ka ndriçim
anësor atëherë ndriçimi arrihet përmes
hapjeve rrethore të vendosura lart.
Fig. 27. Skica e ndriçimit

Ventilimi
Klasave gjithnjë e më shumë ju duhet ventilim për të qenë hapësira të freskëta dhe për ti
siguruar nxënësve ambient të përshtatshëm për mësim. Për të pasur një gjendje konstante dhe
të përshtatshëm për nxënësit ju duhet ventilimi i mire.
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Fig. 28. Skica e ventilimit

Ventilimi natyror në krahasim me ventilimin artificial përveç se nuk shpenzon energji
elektrikë ai është edhe më i volitshëm për ambientet shkollore. Hapësira për ventilim në klase
është e vendosur në anenë e majte të klasave mbi pjesën e ndriçimit , ku buhet pastrimi i ajrit
të ndotur, në disa klasë ku nuk ka dritare anësorë atëherë edhe ventilimi është i vendosur lart
përmes disa vrimave rrethore të cilat gjithashtu bëjnë pastrimin e ajrit të ndotur.
Materializmi
Materialet shprehin edhe konceptin fillestar ekologjik i cili është trajtuar. Ky koncept i cili ka
për qellim krijimin e hapësirave eko.
Një pjesë e shkollës është ë veshur me
panele të drurit, pjesët te cilat kanë
hapje kanë një konzoll po ashtu prej
druri 80 cm në të dyja anët e dritares
poshtë dhe lartë, të cilat mundësojnë
futjen e dritës indirekte për të mos
penguar nxënësit gjatë orëve
mësimore.
Fig. 29. Skica e materializmit

Pjesa e Sallës së sportit dhe tribunave është e veshur me qelq i cili nuk është transparent dhe i
rrethuar me shtylla nga betoni i armuar, ku faktikisht ato janë pjesë e konstruksionit mbajtës.
Pjesa e hyrjes është nga qelqi i cili gjithashtu nuk është gjysmë transparent, Në përdhes janë
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disa hapura si bufeja holli hyrës të cilave ju nevojitet ndriçimi i mjaftueshëm për atë arsyeje
kjo pjesë ka fasadën prej qelqi.
Kulmi është i gjelbërit i pashfrytëzueshëm i cili përveç se ju përshtatet natyrës për rreth ai
gjithashtu tenton ti kthej tokës atë pjesë gjelbëruese që i ka marur, nga na tjetër ka efekt
ngrohës për hapësirat brenda.
Kulmi i gjithashtu është i pajisur me lanterna rrethore të cilat shërbejnë për ndriçimi si p.sh
tek disa klasë të cilat nuk kanë hapje anësorë atëherë ndriçimi futet nga lart dhe ventilimi
gjithashtu, ndërsa hapësirat tjera si bibliotekë, ajo gjithashtu ka ndriçimi nga larte përmes
lanternave rrethore, ku gjithashtu bëhet edhe ventilimi natyral.

Fig. 30 Lokacioni i gjerë
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Fig. 30.1 Niveli i hryjes ne sallën e sportit
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Fib. 30.2 Tribunat
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Fig. 30.3 Amfietatrot
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Fig.30.4 Perdhesa/ niveli i hyrjes kryesore

Fig.30.5 Kati 1 dhe 2
35

Fig.30.6 Fasadat
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Fig. 30.7 Imazh Atmosferik
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6. REZULTATET
Gjatë projektimit dhe organizmit të hapësirave janë hasur shumë pengesa apo problematika,
të cilat është dashur të shtjellohen më kujdes. Faktikisht, funksioni ishte një ndër pikat
themelore. Forma dhe topografia e lokacionit gjithashtu ka ndikuar qenësisht në qasjen apo
grupimin e kthinave dhe organizmin e tyre. Tendenca e krijimit të hapësirave komode dhe
funksionale me të gjitha kushtet e nevojshme, bëri që ne të hulumtojmë në historikun e
shkollave, qasjen e tyre, organizimin prej shekujve më parë gjer më sot. Me kalimin e kohës
dhe analizimin e problematikave rezultoi në përparimin e objekteve shkollore në aspektin e
projektimit dhe zgjedhjen e funksionit të tyre.
Duke pasur parasysh historikun, rezultatet e mira dhe të këqija ne zhvillimin e shkollave si
objekte dhe institucione, ne kemi krijuar hapësira së pari ekologjike me ndriçim dhe ventilim
natyral të mjaftueshëm, pastaj hapësira funksionale - komode, që relativisht krijojnë kushte të
përshtatshme për mësim dhe ndërveprim social të nxënësve.
Gjithashtu mundësia për tu qasur edhe komuniteti në hapësirat shkollore si pjesë e
përbashkët, rezultoi me krijimin e qasjeve te posaçme ne palestrën sportive, por edhe në
hapësirat tjera të shkollës, si pjese e zhvillimit të këtij komuniteti.
Ndriçimi është vendosur më kujdes në anën e majtë të dhomave mësimore, po ashtu edhe
ventilimi i mjaftueshëm. Në disa raste ventilimi dhe ndriçimi është i vendosur në pjesën e
sipërme si p.sh te pjesa e bibliotekës është mundësuar vetëm ndriçimi i shpërndarë / indirekt
nga lart përmes lanternave.
Të gjitha kthinat janë analizuar për qasje dhe ndërlidhje, që nga palestra sportive, tribunat,
amfiteatrot, përdhesa, niveli i parë deri në nivelin më të lartë, dhe ju është mundësuar
ndriçimi dhe ventilimi i mjaftueshëm.
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